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Moroccan Francophone Literature in Translation: Abdellatif Laâbi’s In
Praise of Defeat & Abdelkebir Khatibi’s Tattooed Memory
As works of Morocco’s most  famed writers are being  translated  for English  readers  to discover,
Khalid  Lyamlahy explores how  translators  have  sought  to  capture  the  full  range of  nuance and
diversity in their volumes, offering a new perspective on Moroccan identity and culture.
 
What  can  an Anglophone  reader  learn  from Moroccan Francophone  literature? At  a  time when
multilingualism  is  threatened  by  the  resurgence  of  identitarian  discourses,  to  what  extent  can
English translation open new perspectives for (re)reading Moroccan history, culture and politics?
These questions seem to be increasingly topical given the surge in the number of translations of
Moroccan  Francophone  literature  into  English.  If,  as  recently  outlined  by  Matthew  Reynolds,
translation “is in some respects the enemy of languages, a flattening and homogenizing power”, it
is also “the lover of  languages:  it discerns and values difference, and spurs linguistic  innovation”
(p.119). In the Moroccan context, where the linguistic landscape combines and spans Berber and
Bedouin  languages,  “Darija”  or Moroccan Arabic, Classical Arabic,  as well  as French, Spanish,
and English,  translation  is  an  everyday  practice.  For  an Anglophone  audience,  reading English
translations of Moroccan  literary works could be seen as  just another way  to  inhabit  the vibrant
and creative multilingual space of Moroccan culture. In Morocco, where the very idea of diversity
is  enshrined  in  linguistic  and  cultural  practice,  translation  could  only  provide an  interesting  lens
through which to (re)examine the role of literature and the position of writers.




poet Abdellatif Laâbi was arrested and  the  journal censored. A  few months after Souffles­Anfas
celebrated the 50th anniversary of  its foundation, two fundamental and long­awaited translations,




The  first,  In  Praise  of  Defeat,  translated  by  Donald  Nicholson­Smith,  is  a  massive  824­page
bilingual  collection  of  selected  poetry  by  Moroccan  poet  Abdellatif  Laâbi,  which  covers  a  wide
range of his poetic writings from the late 1960s to 2014. The second, Tattooed Memory, translated
by  Peter  Thompson,  is  one  of  the  most  important  and  foundational  autobiographical  works  in





complementary  approaches  to  Moroccan  modern  literature,  culture  and  politics.  Indeed,  while
Abdellatif  Laâbi  led  the  experience  of  Souffles  as  a  chief  editor  and  was  committed  to  overt
political activism in the Moroccan Left during the Years of Lead, which resulted  in arrest,  torture,
and  exile  to  France  in  1985,  Khatibi  embodied  the  figure  of  a  prolific  postcolonial  thinker  and
developed  a  manifold  œuvre  that  includes  poetry,  novels,  literary  essays  and  volumes  on
Moroccan and  Islamic Art, as well as Maghrebi and Arab culture and politics. There  is certainly
more than one link between Laâbi’s poetic and political commitment and Khatibi’s intellectual and
interdisciplinary  contributions. The  respective  trajectories  of  Laâbi  and Khatibi  shed  light  on  the
role of Moroccan writers  in  resisting  tyranny, demystifying  tradition, promoting alternative values
and opening up new perspectives towards a modern and multidimensional Moroccan identity. As
Khatibi puts it in one of his articles from Souffles, “what a writer must understand is that culture is
not  the will of solitary men, but  the construction of a set of values and  ideas  in  the  interest of a
greater liberation of man” (Harrison & Ignacio, 58). In Morocco, a country that still faces high rates
of  illiteracy,  especially  in  rural  areas,  the  construction  of  ideas  and  ideals  is  nothing  but  a
persistent  urgency  that  requires  substantial  and  redoubled  efforts,  not  only  from politicians  and
educators but also from writers and intellectuals. Each in their own manner, and as witnessed by








resistance,  love  and  revolt,  is  one  of  the  most  central  features  of  Laâbi’s  poetry.  In  Praise  of
Defeat  offers  an  impressive  view  of  how  this  contrast  has  evolved  throughout  Laâbi’s  career.
Starting with his early poems from the period of Souffles, marked by a disrupted and disorientating
syntax,  the poet  is already aware of  the social and political  impact of his creation as he writes:
“now  I  know  what  power  inhabits  me  /  peoples  run  through  my  language”  (p.5).  A  space  of
collective subversion, awakening and renewal, poetry serves the revolutionary project of “building
a  kingdom  /  of  insubordination”  (p.11).  A  few  years  later,  in  “the  citadel  of  exile”  (p.21)  that  is
prison, the poem becomes a space of resistance through the vital act of writing. Laâbi celebrates
“the miracle that consists in living, transforming oneself” (p.35) beyond the ordeal of physical pain
and  psychological  destruction.  In  1976,  from  the  prison  of  Kenitra,  he  writes  with  a  firm
determination: “My people are on the march / and I exist / rebel” (p.45). The poetry from the years
of  prison  calls  out  to  family  and  friends,  pays  tribute  to  tortured  comrades,  stands  up  to
tormentors, and celebrates the fragile yet regenerative power of love and freedom. After his exile
in 1985, Laâbi looks back at his unhealable “rifts” (p.109), investigates his persistent wounds, and
questions  both  the  future  of  and  the  relationship  to  Morocco.  In  “Casablanca  Spleen”,  a
Baudelairian title that captures his overwhelming and melancholic reunion with the country, Laâbi’s
quest  for  his  homeland  is  caught  in  what  he  calls  “the  tough  job  of  returning”  (p.325).  In  the
subsequent poems,  the cry  that originates  in Laâbi’s poetry remains  firm and vivid as he writes:
“Here  I  am  /  on  the  fringe  that  is my  lot  /  holding  in my hand  / my  flower  /  grown  in  concrete”
(p.385).  If  writing  is  henceforth  associated  with  “fragments”  (p.357)  and  “perishable  poems”
(p.439), the power of poetry remains unbroken. In Laâbi’s words, poetry is “just a way / to tune the
instruments of  the  soul”  (p.481),  explore  the  sensuality  of  human bodies,  and  respond  to  terror
and injustice, from Jerusalem to Madrid and Bagdad. In the volumes of the last ten years, Laâbi’s
poetry  achieves what Pierre  Joris  names  “the  clarity  of  an  innocence  regained”  (p.v):  exile  and
melancholy  leave  room  for  self­questioning  and  new  reflections  on  the miracle  of  life  and  love
which can only take place in the poem, culminating in Laâbi’s tribute to his wife Jocelyne: “I belong
to you / You belong to me, in a way / just as in the poem” (p.777).
This  question  of  belonging  to  the  other  resurfaces  in  Khatibi’s  Tattoed  Memory  in  relation  to
language. In his introductory note, the late Algerian writer Nabile Farès defines this translation as
the connection of Berber, Arabic, and French “sources” with “a new end point” (p.7), English. Peter
Thompson,  who  acknowledges  the  difficulty  of  the  original  text,  warns  the  reader  that  his
translation  “‘reads  like  a  translation’  and  it  does  so  because  it  is meant  to”  (p.9).  For  Khatibi’s
autobiography  is  an  intricate  and multi­layered  construct,  “a  polyphonic  text”  notes Debra Kelly
(p.226),  which  superimposes  not  only  narrative  voices  but  also  intercultural  signs,  drawn  from
Moroccan and Western references. All these signs converge towards the metaphorical image of a
“tattooed memory” which,  like  the  tattooed Berber body, bears  the marks of both  individual and
collective  histories.  Khatibi’s  text  travels  between  Moroccan  cities  (El  Jadida,  Essaouira,  and
Marrakesh), reconstructing the years of childhood under the French Protectorate and evoking the







sacred  signs  and  symbols  of  memory,  sheds  light  on  the  subtitle  of  the  original  text,
“Autobiographie  d’un  décolonisé”  (Autobiography  of  a  decolonised  subject),  which  has  been
surprisingly  dismissed  in  the  translated  version.  The  process  of  decolonising  oneself  through




and  Cordoba.  Khatibi,  who  would  later  call  himself  “un  étranger  professionnel”  (a  professional
stranger), writes about the enriching experience of alterity, the moving encounter of East and West
in  the  travelling  text  and memory:  “what  fable  could  retell my movements? Furtive exchange, a
whim,  an  equation  of  visions  that  make  me  drift  –  where  differences  meet  –  toward  my  own
divining”  (p.139).  Significantly,  Khatibi’s  text  ends  with  a  dialogue  between  the  writer  and  his
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double  in  which  autobiography  becomes  more  suspicious,  caught  in  the  space  between  the
returning call of the past, the persistent question of the “current identity”, and the pressing idea of
“becoming” (p.147).
To what  extent  do  both  translations  render  the  complexity  and  the  energy  of  the  Francophone
original  texts? How  is  it possible  to reproduce Laâbi’s unsettling vocabulary and syntax  from his
early poems or to recreate the convoluted descriptions of Khatibi’s autobiography, which becomes,
in his own words,  “a  little novel with several voices” and even  “a  theatrical work”  (p.157) ?  Isn’t
there  something  untranslatable,  embedded  in  the  French  language,  which  keeps  resisting  the
effort  of  translation and mediation  for  the Anglophone  reader? What  is  certain,  however,  is  that




word  “hasardeux”  in  French  means  also  “uncertain,  random”,  which  would  have  been  more
convenient to Khatibi’s fragmented writing and random reconstruction of memory. The translator,
like  the  postcolonial  writer  himself,  should  be  aware  of  what  Khatibi  terms  the  “frightening
autonomy  of  words,  which,  deployed  about  the  body  and  the  world,  know  how  to  betray  […]”
(p.157).  But  one  could  also  argue:  isn’t  translation  essentially  about  sharing  and  spreading  the





world,  Laâbi  compares  his  writing  to  the  gesture  of  his  father  who  used  to  distribute  “a  great
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